Mediating Role of Distress Tolerance in Relationship of Emotional Maturity and Spiritual Intelligence with Adjustment to University by Sharifi Rigi, Ali et al.
 Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat.2019;5(1):87-100 
 Journal Homepage: http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh 
 
 
   
    
 
Vol. 5, No. 1, Spring 2019                                                                                        Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat 
  (i.e., Research on Religion & Health) 
 


























1- Department of Clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.  
2- Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran. 
3- Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Khuzestan, Iran. 
*Correspondence should be addressed to Mr. Ali Sharifi-Rigi; Email: alisharifilordegan@gmail.com 
   
Article Info 
Received: Oct 9, 2019 
Received in revised form: 
Dec 12, 2019 
Accepted: Dec 26, 2019 




  Adjustment 
  Intelligence 
  Distress 


































Background and Objective: Adjustment to university is an important 
factor in different dimensions of students’ life such as mental-physical 
health and social adjustment in the fields outside the university. The aim 
of this study was to determine mediating role of distress tolerance in the 
relationship of spiritual intelligence and emotional maturity with 
adjustment to university. 
Methods: In this correlation study, based on Krejsi and Murgan table, 
273 students of Shahid Chamran University in Ahvaz city were selected 
via multistage cluster sampling method during the fall semester of the 
academic year of 2016-2017. The participants completed the items of 
Emotional Maturity Scale, Distress Tolerence Scale, Spiritual Intelligence 
Inventory and Adjustment to College Scale. The data were then analyzed 
using Pearson correlation coefficient, structural equation modeling. All 
ethical issues were observed in this study and the researchers declared no 
conflict of interests. 
Results: The findings showed that emotional maturity, spiritual 
intelligence, and distress tolerance had positive significant correlation 
with adjustment to college. There was also a positive significant 
correlation between emotional maturity as well as spiritual intelligence 
and distress tolerance. The proposed model for relationship between these 
variables has acceptable fit with a correction and removal of direct path of 
spiritual intelligence with adjustment to college. Direct path of emotional 
maturity to adjustment to college was significant. The analysis based on 
Bootstrapping indicated that all indirect paths were significant. 
Conclusion: It is proposed that to raise adjustment to university, 
educational programs for emotional maturity and spiritual intelligence 
with an emphasis on enhancing distress tolerance should be developed.
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Background and Objective 
Nowadays, adjustment to university in students due to 
exposure to environmental and psychological stressors 
requires a number of features and capabilities, among 
which an effective coping strategy that is considered 
one of the subsets of general intelligence, and it has the 
most important role in matching the individual with the 
environment and others, is the spiritual intelligence (1). 
The spiritual intelligence is a set of compatibility 
capacities in the mind based on non-physical and 
transcendental aspects of reality causing flexibility in 
behavior, deep insight into life and purposefulness, and 
this leads to psychological adjustment of the individual 
due to an attempt made to satisfy God (2, 3). Research 
findings indicate a positive correlation between 
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spiritual intelligence and adjustment to university (1, 
4). Additionally, people who have higher levels of 
distress tolerance in different living conditions will be 
able to adapt sooner. Distress tolerance is a variable of 
individual differences that refers to the capacity of 
experience and resistance to emotional disturbances 
(5). Another structure that is related to compatibility is 
emotional maturity. Emotional maturity is defined as 
the ability of individuals to manage their emotions, 
along with assessing the emotional states of others in 
interpersonal relationships in order to make appropriate 
decisions and actions (6). Research findings (7, 8) 
indicate that emotional maturity is an important 
predictor of the level of success and adjustment of 
individuals in life. Considering the theoretical 
foundations and also the importance of adjustment to 
university in mental health of students and its impact in 
non-university contexts, this study seeks to explore the 
relationship between spiritual intelligence and 
emotional maturity with adjustment to university 
through distress tolerance mediation using the 
structural modeling method, and considering the lack 
of research in this field, a greater awareness of the 
university environment and student problems will be 
achieved. 
Methods  
In a correlational design, using Krejcie and Morgan's 
table, 285 undergraduate students at Shahid Chamran 
University of Ahvaz were selected and responded to 
Adjustment to College, Emotional Maturity, Spiritual 
Intelligence, and Distress Tolerance Questionnaires. 
Data were analyzed using structural equation modeling. 
Results  
Fitness indices (other than xi) indicate the optimal fit of 
the final model with data. Findings of this study 
indicate a direct and significant correlation between 
spiritual intelligence (0.40) and emotional maturity 
(0.52) and adjustment to college. In addition, distress 
tolerance has a direct and significant correlation with 
adjustment to college (0.47). In addition, in the final 
modified model, emotional maturity in both direct and 
indirect forms (through distress tolerance) has a 
significant correlation with adjustment to college, but 
spiritual intelligence only indirectly (through distress 
tolerance) has a direct correlation with adjustment to 
college. 
Conclusion 
Findings of this study indicate a positive and 
significant correlation between the distress tolerance 
and adjustment to college, which is consistent with the 
findings of previous research (9, 10). When exposed to 
stress and tension, people who have less distress 
tolerance have a hard time adjusting and controlling 
their emotions because they have less capacity to 
experience and resist emotional disturbance, thus they 
are more likely to resort to maladaptive behaviors and 
strategies. In this study, a positive and significant 
relationship between spiritual intelligence and distress 
tolerance was found, which is consistent with the 
findings of previous studies (4,11,12). In explaining the 
above, it can be said that spiritual intelligence actually 
represents a set of abilities, capacities, and resources 
for the meaning of experiences and problems that its 
application increases tolerance and resilience and 
reduces emotional disturbance. Another finding of this 
study is a significant correlation between emotional 
maturity and adjustment to college through distress 
tolerance. To explain this, it can be argued that people 
with emotional maturity due to high tendency to self-
regulation and self-control, have a high ability to cope 
with their needs and, when exposed to stress and 
tension, perform better in regulating and managing 
their emotions (6), and these individuals have a greater 
capacity for experiencing and resisting emotional 
disturbance, so levels of distress tolerance are 
increasing in their stressful situations, and because they 
use more effective coping strategies, they are more able 
to adjust to different situations stand against hardships, 
and as a consequence, they also achieve more 
adjustment (7,13,14). The other findings of this study 
suggest that in the final model, spiritual intelligence 
with adjustment to college, due to distress tolerance, 
has a significant correlation, and this conclusion is 
consistent with the findings of research (4,11,13,15). In 
explaining the above, it can be said that people with 
high spiritual intelligence consider life as meaningful 
and purposeful, and since they interpreted events in the 
light of the general meaning of life and beyond the 
material goals, while facing with the hardships of life, 
they are less disappointed and hoping for God make 
them experience less mental disturbance, more easily 
cope with it, have higher levels of tolerance to stressful 
problems and events, and thus achieve higher levels of 
adjustment. According to the results of this research, it 
is necessary that the experts involved in mental health, 
by providing educational strategies and workshops, try 
to develop emotional skills and enhance the emotional 
maturity and spiritual intelligence of the students in 
order to boost tolerance of emotional disturbances in 
students through management of emotions and to 
elevate levels of adjustment of individuals. 
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 الملّخص  
التكیف مع احلیاة اجلامعیة هو واحد من العوامل املهمة يف خمتلف جوانب  :خلفیة البحث وأهدافه
ذلك الصحة اجلسمیة والعقلیة والتكیف االجتماعي يف االجواء احلیاة الطالبیة كباقي العوامل مبا يف 
غري اجلامعیة. الغرض من هذا البحث، دراسة دور حتمل االرتباك كعامل وسیط يف النضج العاطفي 
 .والذكاء املعنوي مع التكییف اجلامعي
القسم  طالبًا من بني الطالب املقیمني يف 273يف تصمیم ارتباطي، مت اختیار  منهجیة البحث:
وذلك بطريقة اخذ العینة العنقودية  2017-2016الداخلي جبامعة الشهید مشران يف العام الدراسي 
. مت استخدام استمارة النضج العاطفي والذكاء املعنوي Morganو  krejcieمستخدما جدول 
باستخدام معامل وحتمل اإلرتباك والتكیف اجلامعى لغرض مجع البیانات. مت حتلیل البیانات وجتزئتها 
(. متت مراعاة مجیع املوارد األخالقیة يف هذا SEMارتباط بريسون والنمذجة باملعادلة البنائیة )
 .واضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالةمل يشريوا اىل اي تضارب يف املصاحل ؛البحث
لعاطفي بناء على الكشوفات، هناك عالقة اجيابیة ذات داللة احصائیة بني النضج االكشوفات: 
والذكاء املعنوي وبني التكیف اجلامعي. كما ان هناك عالقة اجيابیة دالة احصائیة ايضا بني حتمل 
االرتباك والتكیف اجلامعي وبني النضج العاطفي والذكاء املعنوي مع حتمل االرتباك. تشري النتائج اىل 
سًبا متاًما مع تصحیح وإزالة املسار ان النموذج املقرتح للعالقة بني املتغريات املذكورة أعاله يكون منا
املباشر للذكاء املعنوي اىل التكیف اجلامعي. اضافة اىل هذا، فإن املسار املباشر للنضج العاطفي اىل 
كما أظهرت نتائج املعامالت غري املباشرة باستخدام   تكیف اجلامعي كان داال احصائیاً.ال
Bootstrap ذات داللة احصائیة أن مجیع املسارات غري املباشرة كانت. 
اظهرت النتائج ان الذكاء املعنوي والنضج العاطفي ومن خالل حتمل االرتباط، يؤديان اىل  االستنتاج:
لذلك، يُقرتح أن يُدّون برامج تعلیمیة للذكاء املعنوي  زيادة نسبة تكیف الطالب مع احلیاة اجلامعیة.
االرتباك من أجل زيادة توافق الطالب مع احلیاة والنضج العاطفي مع الرتكیز على زيادة حتّمل 
 .اجلامعیة
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Sharifi-Rigi A, Mehrabizade-Honarmand M, Beshlideh K, Sarparast A, Khanali-Nejad S, Amini Z. Mediating Role of Distress Tolerance in 
Relationship of Emotional Maturity and Spiritual Intelligence with Adjustment to University. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 
2019;5(1):87-100. https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.19401 
دور تحمل االرتباك كعامل وسیط في النضج العاطفي والذكاء المعنوي مع التكییف 
 االهوازالجامعي لدى طالب جامعة الشهید شمران في مدينة 
   87-100(: 1)5؛ 1398ی پژوهش در دین و سالمت.  مجله 
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 چکیده  
سازگاری با دانشگاه از عوامل مهم در ابعاد مختلف زندگی دانشجویان مانند هدف: سابقه و 
های خارج از دانشگاه است. هدف این پژوهش  و سازگاری اجتماعی در حوزه روانی-بهداشت جسمی
ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با  یی تحمل پریشانی در رابطه بررسی نقش واسطه
 . استدانشگاه 
یی از بین دانشجویان  گیری خوشه در یک طرح همبستگی و با استفاده از روش نمونه روش کار:
گاهی وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز، با استفاده از جدول کرجسی و پسر مجتمع خواب
انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از  96-95دانشجوی پسر در سال تحصیلی  273مورگان، تعداد 
آوری  های بلوغ عاطفی، هوش معنوی، تحمل پریشانی و سازگاری با دانشگاه برای جمع نامه پرسش
ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی برای تجزیه و تحلیل داده .ها استفاده شد داده
ی مسائل اخالقی رعایت شده است و  در این پژوهش همه ( استفاده شد.SEMمعادالت ساختاری )
 . اند گونه تضاد منافعی گزارش نکرده مقاله هیچ مؤلفان
ش معنوی با سازگاری با دانشگاه آمده، بلوغ عاطفی و هو دست های به بر اساس یافته ها:یافته
ارتباط مثبت معنادار داشت. همچنین بین تحمل پریشانی و سازگاری با دانشگاه؛ و بین بلوغ 
عاطفی و هوش معنوی با تحمل پریشانی نیز ارتباط مثبت معنادار وجود داشت. نتایج نشان داد که 
سازگاری با دانشگاه دارای مدل پیشنهادی با یک اصالح و حذف مسیر مستقیم هوش معنوی به 
دار  براین، مسیر مستقیم بلوغ عاطفی به سازگاری با دانشگاه نیز معنی برازش پذیرفتنی بود. عالوه
ی مسیرهای  بود. همچنین، نتایج ضرایب غیرمستقیم با استفاده از بوت استراپ نشان داد که همه
 . دار بود معنینیز غیرمستقیم 
دهد که هوش معنوی و بلوغ عاطفی از طریق تحمل پریشانی موجب  نتایج نشان می گیری:نتیجه
منظور افزایش سازگاری با شود به  شود. بنابراین، پیشنهاد می افزایش سازگاری با دانشگاه می
های آموزشی هوش معنوی و بلوغ عاطفی با تأکید بر افزایش تحمل  دانشگاه در دانشجویان، برنامه
 .تدوین شودپریشانی آنان 
 :است صورت این به مقاله استناد
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ی بلوغ عاطفی و هوش  یی تحمل پریشانی در رابطه نقش واسطه
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سازگاری با دانشگاه در دانشجویان به دلیل مواجهه با امروزه 
زای روانی و محیطی نیازمند توجه بیشتری است، عوامل فشار
زیرا سازگاری با دانشگاه بر دیگر ابعاد زندگی مانند بهداشت 
های روانی، عملکرد و انگیزش تحصیلی و سازگاری در حوزه
. دانشجویان سازگار (1)خارج از دانشگاه تأثیرگذار است 
های اجتماعی های باال و ارتباط اند که ضمن کسب نمره افرادی
شناختی باال، صمیمانه و دوسویه و برخوردار از بهزیستی روان
ه خوبی دروس خود را بگذرانند و در نهایت توانند بمی
 .(2)التحصیل شوند  فارغ
عوامل فشارزای متعددی از جمله قرار  1از نظر لوبکر و اتزل    
ر محیط جدید آموزشی و تحمل دوری از خانه گرفتن د
های معنوی یی مناسب از جمله مقابله های مقابلهنیازمند روش
. هوش معنوی مجموعه (3)گیری از هوش معنوی است  با بهره
های های سازگاری در ذهن بر مبنای جنبهظرفیت
پذیری در  غیرجسمانی و متعالی واقعیت است که سبب انعطاف
رفتار، بینش عمیق نسبت به زندگی و هدفدار نمودن آن 
شناختی فرد از  شود و همین امر موجب سازگاری روان می
 .(5, 4)طریق جلب رضایت خداوند است 
دهد که هوش معنوی نه تنها های پژوهشی نشان می یافته    
 کند، بلکه توانایی افراد را در حل بینی می سازگاری را پیش
، زیرا (8-6)کند مشکالت و رسیدن به اهدافشان تسهیل می
دهی و تفسیر  تواند از هوش معنوی برای چهارچوبفرد می
گیرد و با این کار تحمل و بمجدد تجارب خود بهره 
. (10, 9)ط دشوار بهبود ببخشد پذیری خود را در شرای انعطاف
یگر افرادی که سطوح باالتری از تحمل پریشانی را در به بیان د
تر به سازگاری دست شرایط مختلف زندگی دارا هستند، زود
 کنند.پیدا می
های فردی است که به ظرفیت تحمل پریشانی متغیّر تفاوت    
های هیجانی اشاره دارد  تجربه و مقاومت در برابر ناراحتی
تحمل پریشانی  2های سیمون و گاهر . بر اساس یافته(11)
شود که اغلب با تمایالت صورت حالتی هیجانی تجربه می به
. (11)شود نی مشخص میی هیجا عمل برای تسکین تجربه
افراد با تحمل پریشانی پایین، برای مقابله با هیجان منفی در 
نتیجه  شوند و درنظمی رفتاری میبی تالشی ناکارآمد، درگیر
                                                          
1) Lubker & Etzel 
2) Simon & Gaher 
  رفتارهای  برخی  کنار آمدن با هیجان منفی بهبرای 
 .(14-12)آورند پرخطر روی می ناسازگارانه و
در پژوهشی مشخص شد که تحمل پریشانی پایین، خطر     
سازی را  ابتال به رفتارهای پرخطر، ناسازگارانه و اختالل درون
 .(15)دهد می افزایش
شود ها موجب میرسد توانایی مدیریت هیجانبه نظر می    
یی  های فشارزا از راهبردهای مقابله که افراد در موقعیت
تری استفاده کنند. در واقع برخی افراد اگرچه از نظر  مناسب
 رگز از نظر عاطفیرسند، ولی ممکن است ه جسمی به بلوغ می
 به بلوغ نرسند.
بلوغ عاطفی به توانایی هدایت و تسهیل تمایالت عاطفی     
. (16)برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، اشاره دارد 
بلوغ عاطفی توانایی افراد برای مدیریت عواطف خود و 
های عاطفی دیگران در روابط بین  همچنین ارزیابی حالت
صمیمات و اقدامات مناسب تعریف فردی، به منظور اتخاذ ت
 .(18 ,17)شود می
دهد که بلوغ عاطفی نشان می های پژوهشی یافته    
گاری افراد ی مهمی برای سطح موفقیت و ساز کننده بینی پیش
. این پژوهشگران توصیف (22-19)شود در زندگی محسوب می
کنند افرادی که بلوغ عاطفی کمتری دارند هیجانات خود را می
کنند و ممکن است به موقعیت فشارزا تنها از کمتر کنترل می
ی هیجانات و رفتارهای ناسازگارانه پاسخ دهند،  تخلیهطریق 
زیرا این افراد روش جایگزین مناسبی برای پاسخگویی به 
 .استرس ندارند
با توجه به اهمیت سازگاری با دانشگاه در بهداشت روانی     
توجه  های خارج از دانشگاه؛ و با دانشجویان و تأثیر آن در حوزه
گر، وجود  بین، مالک و میانجی یشبه مبانی نظری متغیّرهای پ
به همین  .رسدها محتمل به نظر میارتباط بین این سازه
جهت پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از روش 
یی تحمل پریشانی  یابی ساختاری به تبیین نقش واسطه مدل
ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه  در رابطه
ها در این زمینه شناخت  وجه به کمبود پژوهشبپردازد، تا با ت
 نسبت به محیط دانشگاه حاصل شود. بیشتری
ی  فرض اصلی مدل پیشنهادی، بررسی رابطه بنابراین،    
مستقیم بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه و 
گر تحمل پریشانی در این  نیز بررسی نقش متغیّر میانجی
نمایش  1ی  نهادی در شکل شمارهارتباط است. الگوی پیش
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 پیروی از اصول اخالق پژوهش
 دانشگاه علومهای زیست پزشکی  در پژوهشی اخالق  کمیته
 پزشکی شهید بهشتی این پژوهش را تأیید کرده است.
کنندگان خواسته شد تا  از شرکت برای حفظ اصول اخالقی،   
ذکر نام و نام خانوادگی پرهیز کنند و با اطمینان از محرمانه از 
 ها پاسخ دهند. ها با صداقت به سؤالبودن پاسخ
ی  همبستگی است. جامعه-پژوهش حاضر از نوع توصیفی
شامل دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ساکن  آنآماری 
الهدی وابسته به دانشگاه شهید چمران  مجتمع خوابگاهی علم
نفر از آنان با  285بود که  96-95اهواز در سال تحصیلی 
گیری  استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه
ی انتخاب شدند. بدین گونه که از بین چهار بلوک به ی خوشه
یی، دو بلوک انتخاب شد و سپس  گیری خوشه روش نمونه
 توزیع شد. افرادصورت تصادفی بین  ها به نامه پرسش
معیارهای ورود به پژوهش شامل موارد ذیل بود: تمایل به 
نداشتن بیماری  همچنین رضایت آگاهانه؛ و ،شرکت در مطالعه
جدی و محدودکننده که موجب کاهش انگیزه در پزشکی 
کارگیری روش  ها با به ها شود. تحلیل یافته نامه تکمیل پرسش
یابی ساختاری صورت گرفت. برای آزمودن نقش  مدل
در  1از روش بوت استراپ نیز یی تحمل پریشانی واسطه
 استفاده شد. 2ی ماکرو آزمون پریچر و هیز برنامه
 ابزارهای پژوهش
 83نامه  : فرم اصلی پرسش3هوش معنوی ی نامه پرسش
 7قادی )تان وجودی سنجد؛ تفکردارد که چهار بُعد را می سؤال
 6گویه(، هشیاری متعالی ) 6داری شخصی ) گویه(، معنی
                                                          
1) Bootstrap 
2) Preacher & Hayes 
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  ی بلوغ عاطفی ویی تحمل پریشانی در رابطهنقش واسطه ...  87-100: 1398(،1)5شریفی ریگی و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛ 
گویه(. به هر بُعد در یک  5گویه( و گسترش حالت هشیاری )
کامالً ( تا 5یی از کامالً موافقم ) مقیاس لیکرتی پنج درجه
ضریب آلفای کل  1( نمره داده شده است. کینگ1مخالفم )
مقیاس )تفکر  ضرایب آلفای چهار خرده؛ و 95/0نامه را  پرسش
وجودی انتقادی، ایجاد معناداری شخصی، آگاهی متعالی و 
و  89/0، 87/0، 89/0ترتیب  به را گسترش حالت هشیاری(
. در پژوهشی در ایران اعتبار (23)به دست آورده است  94/0
به دست آمده است  78/0این آزمون به روش آلفای کرونباخ 
این آزمون با  پور و همکاران پایایی . در پژوهش عالی(24)
گزارش شده است  88/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
هوش  ی نامه پرسش . در پژوهش حاضر از فرم کوتاه(24)
آلفای کرونباخ  گویه است، استفاده شد؛ و 24که شامل معنوی 
 به دست آمد.  92/0
گیری بلوغ عاطفی  منظور اندازه به: 2عاطفی مقیاس بلوغ     
آن را طراحی  1984که در سال  3از مقیاس سینگ و بهارگاوا
نامه که مقیاس  . این پرسش(25)اند، استفاده شده است  کرده
( و 1 =تا هرگز 5 =یی )خیلی زیاد گزینه 5گزارش شخصی 
مقیاس دارد؛ ناپایداری  گویه است، پنج خرده 48 دارای
گویه(، ناسازگاری  10گویه(، بازگشت عاطفی ) 10هیجانی )
گویه( و فقدان  10گویه(، فروپاشی شخصیت ) 10اجتماعی )
گویه(. سینگ و بهاگاوا روایی این مقیاس را در  8استقالل )
 ی ی سازگاری حوزه نامه برابر معیارهای بیرونی یعنی پرسش
. (25)اند  به دست آورده 64/0برای دانشجویان کالج  4گها
گیری شد که  بازآزمون بر روی دانشجویان اندازه-پایایی آزمون
ی زمانی  ساله بود. فاصله 24تا  20شامل دختران و پسران 
شتاوری بین بین این دو آزمون نیز شش ماه؛ و همبستگی گ
بود. همسانی درونی این مقیاس با  75/0این دو اجرا 
 های ها و نمره های بین کل نمره ی ضریب همبستگی محاسبه
، 75/0زیرمقیاس تعین شد. ناپایداری هیجانی  5هر یک از 
، فروپاشی 58/0، ناسازگاری اجتماعی 63/0بازگشت عاطفی 
. در (25) به دست آمد 42/0و فقدان استقالل  86/0شخصیت 
پژوهش سعادتی شامیر، زحمتکش و خجسته برای تعیین 
به  71/0که  هپایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شد
آلفای کرونباخ  نیز . در پژوهش حاضر(26)دست آمده است 
 به دست آمد. 95/0
                                                          
1) King 
2) Emotional Maturity Scale (EMS) 
3) Sing & BhargaQa 
4) Gaha 
 6: بیکر و سریاک5سازگاری با دانشگاه ی نامه پرسش     
اند. این  ماده است، طراحی کرده 67این ابزار را که دارای 
هایی است که با هدف سازگاری در  مقیاس از معدود مقیاس
همچنین دارای چهار  است. موقعیت دانشگاه به کار رفته
گویه(، سازگاری اجتماعی  24مقیاس سازگاری تحصیلی ) خرده
ستگی گویه( و دلب 15هیجانی )-گویه(، سازگاری شخصی 20)
. پاسخگو در مقیاس لیکرتی (27)است گویه(  8)به دانشگاه 
اصالً »تا  «کند میی من صدق  کامالً درباره»یی  پنج درجه
های آزمون پاسخ  به سؤال «کندی من صدق نمی درباره
ها و یک نمره کل محاسبه  مؤلفه دهد. چهار نمره برای خرده می
های  شود. این مقیاس در مطالعات متعدد از نظر ویژگیمی
سنجی مطالعه شده است. در بررسی بیکر و سریاک  روان
است  80/0ها باالی  فهمؤل ی خرده ضریب آلفای کرونباخ همه
ی خود ضرایب ثبات درونی  در مطالعه 7. النثیر و ویندهام(27)
(. 28اند ) به دست آورده 86/0-95/0ا را بین ه مؤلفه برای خرده
و  (28)میکائیلی منیع این ابزار را در ایران ترجمه کرده است 
شناسی آن را با متن اصلی  دو استاد گروه زبان انگلیسی و روان
اند تا مشکالت نوشتاری و محتوایی آن برطرف  تطبیق داده
مقیاس سازگاری تحصیلی را  شود. میکائیلی منیع ضریب خرده
، سازگاری اجتماعی 84/0نفری دانشجویی  90در یک گروه 
به دانشگاه ، دلبستگی 69/0هیجانی -، سازگاری شخصی72/0
. در (28)به دست آورده است  78/0و سازگاری کل را  90/0
به  88/0ر نیز آلفای کرونباخ برای کل مقیاس پژوهش حاض
 دست آمد.
: سیمون و گاهر این مقیاس را 8تحمل پریشانی مقیاس     
مقیاس است، به منظور سنجش  خرده 4گویه و  15که دارای 
. (11)اند  توانایی تحمل پریشانی هیجانی طراحی کرده
ی  گویه(، جذب شدن به وسیله 3ها شامل تحمل ) مقیاس خرده
گویه( و  6گویه(، ارزیابی ذهنی پریشانی ) 3هیجانات منفی )
قیاس گویه( است. پاسخگو در م 3تنظیم تسکین پریشانی )
( 5( تا کامالً مخالف )1یی از کامالً موافق ) لیکرتی پنج درجه
معکوس است. در این  6دهد و تنها عبارت به سؤاالت پاسخ می
ی تحمل پریشانی باال است.  دهنده ی باال نشان مقیاس، نمره
سیمون و گاهر در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای 
ترتیب  یابی و تنظیم بههای تحمل، جذب، ارز مقیاس خرده
و ؛ (11) 82/0؛ و برای کل مقیاس 70/0و  78/0، 82/0، 72/0
                                                          
5) Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) 
6) Baker & Siryk 
7) Latheir & Windham 
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... ی بلوغ عاطفی ویی تحمل پریشانی در رابطهنقش واسطه   87-100: 1398(،1)5شریفی ریگی و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛ 
گزارش  61/0ی کل مقیاس همچنین ضریب روایی را برا
 اند. داده
، مدرس غروی، امین یزدی و صالحی فدردی این علوی    
نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم  48مقیاس را روی 
اند که پایایی همسانی درونی آن از  پزشکی مشهد اجرا کرده
ی  . در مطالعه(29)ذکر شده است  71/0طریق آلفای کرونباخ 
پور پایایی همسانی درونی برای کل  شاملو، مدرس و اصغری
نیز . در پژوهش حاضر (30)گزارش شده است  71/0مقیاس 







ها توزیع شد که  نامه بین آزمودنی پرسش 285این پژوهش در 
نامه به دالیل خرابی و برنگرداندن آن از  پرسش 12از این تعداد، 
نامه تحلیل شد.  پرسش 273روند بررسی خارج شد و در نهایت 
 23تا  19ی سنی  در دامنه ها پژوهش حاضر، بیشتر آزمودنی در
ن، انحراف معیار، حداقل میانگی 1ی  قرار داشتند. جدول شماره
های پژوهش  مقیاس و حداکثر نمره را برای متغیّرها و خرده
 .دهدنشان می
 هامقیاس های توصیفی مربوط به متغیّرها و خرده ( یافته1جدول 
 







 234 48 01/32 52/171 بلوغ عاطفی
 306 73 26/31 46/196 دانشگاهسازگاری با 
 71 18 71/10 53/43 تحمل پریشانی
 118 32 63/13 31/83 هوش معنوی
 50 12 8/7 53/33 نداشتن ثبات
 50 10 43/8 93/35 بازگشت عاطفی
 49 15 73/6 17/36 فروپاشی شخصیت
 50 10 4/8 8/38 ناسازگاری اجتماعی
 38 8 4/4 12/27 فقدان استقالل
 106 24 78/11 24/65 تحصیلیسازگاری 
 91 24 61/10 76/56 سازگاری اجتماعی
سازگاری فردی 
 هیجانی
65/45 91/8 15 71 
دلبستگی به 
 دانشگاه
21/38 03/8 8 38 
 15 3 85/2 11/8 تحمل
 15 3 02/3 03/9 جذب
 30 7 04/5 55/18 ارزیابی ذهنی
 15 3 55/2 85/7 تنظیم پریشانی
 25 6 88/3 06/18 معنی شخصی
 25 6 24/4 5/21 ی هشیاری توسعه
 19 7 23/2 65/13 هشیاری متعالی
 35 10 46/5 97/29 تفکر انتقادی
 
های  مقیاس همبستگی متغیّرها و خرده 2ی  جدول شماره در    
پژوهش حاضر نشان داده شده است. همبستگی مثبت و 
دار بلوغ عاطفی با تحمل پریشانی و سازگاری با دانشگاه،  معنی
دار تحمل پریشانی با سازگاری با  همبستگی مثبت و معنی
ا دار هوش معنوی ب دانشگاه و همچنین همبستگی مثبت و معنی
 ترین موارد جمله مهم تحمل پریشانی و سازگاری با دانشگاه از
 است.آن 
 
 های آناسیمق ی بین متغیّرهای پژوهش و خرده( رابطه2جدول 
 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیّرها
                    1 . نداشتن ثبات1
                   1 81/0** . بازگشت عاطفی2
                  1 75/0** 65/0** . فروپاشی شخصیت3
                 1 80/0** 81/0** 76/0** . ناسازگاری اجتماعی4
                1 72/0** 67/0** 66/0** 63/0** . فقدان استقالل5
               1 80/0** 93/0** 87/0** 92/0** 88/0** بلوغ عاطفی .6
              1 52/0** 37/0** 48/0** 42/0** 51/0** 51/0** . سازگاری با دانشگاه7
             1 9/0** 48/0** 33/0** 44/0** 37/0** 48/0** 47/0** . سازگاری تحصیلی8
            1 65/0** 84/0** 31/0** 25/0** 27/0** 27/0** 28/0** 3/0** . سازگاری اجتماعی9
           1 55/0** 71/0** 81/0** 58/0** 38/0** 52/0** 42/0** 59/0** 58/0** هیجانی. سازگاری فردی10
          1 46/0** 87/0** 62/0** 79/0** 31/0** 22/0** 28/0** 28/0** 27/0** 3/0** . دلبستگی به دانشگاه11
         1 27/0** 54/0** 29/0** 42/0** 47/0** 62/0** 4/0** 57/0** 49/0** 59/0** 63/0** هیجانی -. تحمل پریشانی12
        1 84/0** 2/0** 46/0** 2/0** 34/0** 37/0** 53/0** 32/0** 48/0** 43/0** 53/0** 52/0** . تحمل13
       1 74/0** 85/0** 26/0** 53/0** 28/0** 39/0** 44/0** 55/0** 33/0** 51/0** 4/0** 53/0** 58/0** . جذب14
      1 72/0** 67/0** 9/0** 21/0** 51/0** 26/0** 39/0** 43/0** 62/0** 43/0** 58/0** 5/0** 59/0** 62/0** . ارزیابی ذهنی15
     1 24/0** 16/0* 24/0** 46/0** 17/0* 13/0 17/0* 16/0* 17/0* 12/0 09/0 1/0 11/0 09/0 15/0 . تنظیم پریشانی16
    1 85/0** 53/0** 49/0** 45/0** 53/0** 24/0** 45/0** 27/0** 37/0** 42/0** 61/0** 41/0** 61/0** 49/0** 55/0** 58/0** . معنی شخصی17
   1 8/0** 1/0 46/0** 41/0** 4/0** 47/0** 22/0** 49/0** 23/0** 37/0** 41/0** 56/0** 39/0** 56/0** 42/0** 51/0** 54/0** ی هشیاری . توسعه18
  1 64/0** 56/0** 06/0 31/0** 26/0** 27/0** 31/0** 1/0 3/0** 08/0 22/0** 22/0** 31/0** 18/0* 34/0** 22/0** 29/0** 31/0** . هشیاری19
 1 66/0** 78/0** 72/0** 08/0 42/0** 36/0** 34/0** 41/0** 26/0** 43/0** 25/0** 36/0** 4/0** 48/0** 33/0** 49/0** 38/0** 44/0** 46/0** . تفکر انتقادی 20
 91/0** 76/0** 91/0** 88/0** 08/0 48/0** 43/0** 41/0** 48/0** 23/0** 47/0** 23/0** 36/0** 4/0** 56/0** 37/0** 57/0** 43/0** 51/0** 54/0** . هوش معنوی21
 
 01/0** مقدار احتمال در سطح 
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 های برازش مدل( شاخص3جدول 
 
2x Df 𝒙𝟐 برازش هایشاخص 𝐃𝐟⁄  GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA 
 101/0 86/0 90/0 90/0 87/0 76/0 82/0 00/4 114 56/456 مدل پیشنهادی
 081/0 93/0 94/0 94/0 91/0 84/0 89/0 79/2 110 39/307 مدل نهایی
 
های برازش مدل را نشان شاخص 3ی  دول شمارهج    
دهد گونه که مندرجات جدول نشان میدهد. همان می
دو( حاکی از برازش  های برازندگی )به غیر از خی شاخص
ها است. همچنین شاخص مهم جذر  مطلوب مدل نهایی با داده
 081/0با مقدار  میانگین مجذورات خطای تقریب
ها است. این  برازش مطلوب الگوی نهایی با داده ی دهنده نشان
برازش با همبسته کردن خطاهای دو مسیر در الگوی نهایی 
 گویای این استبهبود یافته است. نتایج تحلیل در این مرحله 
که مسیر مستقیم هوش معنوی به سازگاری با دانشگاه 
دار،  مسیر غیرمعنی دار نیست. در نتیجه پس از حذف معنی
  شد.  شده بررسی پیرایش الگوی
  
ی نهایی را نشان  یافته مدل برازش 2ی  شماره شکل    
دهد. با توجه به اینکه مدل اولیه دارای برازش مطلوبی  می
نبود، در نتیجه با حذف مسیر مستقیم هوش معنوی به 
سازگاری با دانشگاه و همچنین با همبسته کردن خطاهای دو 
طور که مالحظه  فته است. همانگوی نهایی بهبود یامسیر ال
شود ضریب مسیر مستقیم بلوغ عاطفی به سازگاری با می
دانشگاه؛ ضریب مسیر هوش معنوی به تحمل پریشانی؛ و 
همچنین ضریب مسیر تحمل پریشانی به سازگاری با دانشگاه 
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با استفاده از روش بوت استراپ  4ی  در جدول شماره     
پریشانی گری تحمل روابط غیرمستقیم از طریق میانجی
شود، صفر در یگونه که مالحظه م هیجانی به دست آمد. همان
گیرد، بنابراین تمامی روابط شده قرار نمیاطمینان یادفواصل 
 .دار است غیرمستقیم معنی
 
 گری روابط غیرمستقیم به روش بوت استراپ( آزمون میانجی4جدول 
 







ی تحمل پریشانی به سازگاری با  بلوغ عاطفی به واسطه
 دانشگاه
1390/0 1397/0 0007/0 0484/0 0516/0 2422/0 001/0 
ی تحمل پریشانی به سازگاری با  هوش معنوی به واسطه
 دانشگاه






ی علّی بلوغ عاطفی و  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه
هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه از طریق تحمل پریشانی 
های پژوهش حاضر )با توجه به نمودار  در دانشجویان بود. یافته
 ؛دهد که الگوی پیشنهادی با یک اصالح( نشان می2ی  شماره
مسیر مستقیم هوش معنوی به سازگاری با دانشگاه از و حذف 
. در مدل نهایی پژوهش حاضر، بودبرازش مطلوبی برخوردار 
دار  بلوغ عاطفی با سازگاری با دانشگاه ارتباط مثبت و معنی
دیگر همسو های  های پژوهش که این نتیجه با یافته شتدا
 . (20, 19, 17)است 
توان گفت افراد با ویژگی بلوغ در تبیین مطلب فوق می    
عاطفی گرایش بسیاری به خودتنظیمی؛ و مدیریت بهتری بر 
هیجانات خود دارند، این افراد توانایی تحمل تنش و نگرانی را 
 تفاوت باشند، دارا هستند و ازدر عین حال که نسبت آن بی
جویند، بنابراین امکان یی بهتری هم بهره می راهبردهای مقابله
های فشارزا در  بروز رفتارهای ناسازگارانه در واکنش به موقعیت
کند و این امر به بهبود سطوح سازگاری در آنان تقلیل پیدا می
 کند.یانی میآنان کمک شا
دار  های پژوهش حاضر ارتباط مثبت و معنی از دیگر یافته    
تحمل پریشانی با سازگاری با دانشگاه است که این نتیجه با 
 .(15, 14, 12, 11)های پژوهشی دیگر همسو است  یافته
رگالن معتقد است که میزان تحمل پریشانی در افراد یکی     
. (14)از عوامل مهم و تأثیرگذار در سطوح سازگاری است 
تری هستند، هنگام قرار افرادی که دارای تحمل پریشانی پایین
گرفتن در معرض استرس و تنش، در تنظیم و کنترل هیجانات 
شوند، زیرا ظرفیت کمتری برای تجربه و خود دچار مشکل می
ند، بنابراین امکان های هیجانی دار مقاومت در برابر ناراحتی
 .توسل به رفتارها و راهبردهای ناسازگارانه در آنان بیشتر است
-به بیان دیگر افراد دارای تحمل پریشانی باال، ذهنیتی تحلیلی
های خود و شرایط موجود دارند،  انتقادی نسبت به توانایی
ی یک موقعیت یا  های مختلف درباره حلتوانایی پیدا کردن راه
خاص را دارند، در شرایط فشارزا از راهبردهای ی  مسئله
آوری و جویند و تابتری بهره مییی مناسب مقابله
پذیری باالتری دارند، بنابراین امکان سازگاری با  انعطاف
 .(31, 13)های مختلف در آنان بیشتر است  محیط
در پژوهش حاضر بین هوش معنوی و تحمل پریشانی     
های  دار یافت شد که این نتیجه با یافته ارتباط مثبت و معنی
 .(9, 5)پژوهشی دیگر همسو است 
توان گفت هوش معنوی در می شده ن بیابیین مطلب در ت    
ها و منابع درونی  ها، ظرفیت یی از توانایی واقع بیانگر مجموعه
ها و مشکالت است که کاربرد آن  برای معنادهی به تجربه
آوری و کاهش آشفتگی هیجانی  موجب افزایش تحمل و تاب
رهای شود. به بیان دیگر هوش معنوی با هدف قرار دادن باومی
کند تا وقایع منفی را فرد و ایجاد نگرش مثبت، به او کمک می
از کنترل شرایط  تر ی قوییی بهتر ارزیابی کند و حس به شیوه
افراد را در کنار  ،موجود داشته باشد و این احساس کنترل
کند و موجب  آمدن با شرایط زندگی به شدت قدرتمند می
 شود.آنان می تگی هیجانیآوری و کاهش آشف افزایش تاب
دار بلوغ  پژوهش حاضر ارتباط معنی های از دیگر یافته    
. در بودعاطفی با سازگاری با دانشگاه از طریق تحمل پریشانی 
توان ذکر کرد افراد با ویژگی بلوغ عاطفی تبیین این مطلب می
به خودتنظیمی و خودکنترلی، توانایی  فراوانبه دلیل گرایش 
باالیی برای مقابله با نیازهای خود دارند و هنگام قرار گرفتن 
در معرض استرس و تنش، در تنظیم و مدیریت هیجانات خود 
؛ همچنین این افراد، توانایی (20, 17)عملکرد بهتری دارند 
تحمل تنش و نگرانی را در عین حال که نسبت به آن 
تفاوت باشند، دارا هستند و ظرفیت بیشتری برای تجربه و  بی
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مقاومت در برابر آشفتگی هیجانی دارند. بنابراین، سطوح 
رود و های فشارزا در آنان باال می تحمل پریشانی در موقعیت
کنند، یی مؤثرتری استفاده می ابلهچون از راهبردهای مق
های مختلف و مقابله با  توانایی بیشتری برای انطباق با موقعیت
دهند و در نتیجه به سازگاری ها از خود نشان می سختی
 . (31, 22, 18)کنند باالتری هم دست پیدا می
که در مدل است  این های پژوهش حاضر از دیگر یافته
حمل ی ت نهایی، هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه به واسطه
های  که این نتیجه با یافته دار داشت پریشانی ارتباط معنی
 .(9, 6, 4)های دیگر همسو است  پژوهش
توان گفت افراد با هوش معنوی در تبیین مطلب فوق می
کنند و از آنجایی که فمند تلقی میباال، زندگی را بامعنا و هد
اتفاقات را در پرتو معنای کلی زندگی و فراتر از اهداف مادی 
های زندگی کمتر کنند، هنگام مواجهه با ناسازگاری تفسیر می
شود که آنان شوند و امید به خدا موجب می دچار یأس می
تر با آن کنار  آشفتگی روانی کمتری را تجربه کنند، راحت
، سطوح تحمل باالتری در مقابل مشکالت و رویدادهای بیایند
سطوح سازگاری باالتری زا داشته باشند؛ و در نتیجه به  تنش
 دست یابند.
توان گفت بلوغ می پژوهش حاضر های یافته با توجه به
ی تحمل پریشانی با دانشگاه  عاطفی و هوش معنوی به واسطه
د، به همین نقش مهمی در سطوح سازگاری با دانشگاه دارن
جهت الزم است متخصصان درگیر در امر بهداشت روانی با 
های آموزشی سعی در افزایش  معرفی راهکارها و کارگاه
های هیجانی و باالبردن بلوغ عاطفی و هوش معنوی  مهارت
ها، تحمل  دانشجویان داشته باشند تا از طریق مدیریت هیجان
ند و در نتیجه آشفتگی هیجانی را در دانشجویان بهبود ببخش






برانگیز، با  این پژوهش در عین دستیابی به نتایج جدید و بحث
( استفاده 1: عبارت است از مواجه بوده کههایی نیز  محدودیت
در  را دهی که امکان سوگیریهای خودگزارشاز مقیاس
گیری به دانشجویان  بودن نمونهنحصر( م2برد؛ ها باال می پاسخ






الزم است تعمیم نتایج به دانشجویان  بنابر مطالب یادشده،
به همین  .های بالینی با احتیاط صورت گیرد دختر و نمونه
های  های آتی وجود این ارتباط در نمونه منظور در پژوهش
ی دو گروه دختر  بالینی، دانشجویان دختر و همچنین مقایسه
تواند بررسی شود. همچنین و پسر از نظر سازگاری می
های آتی متغیّرهای  شود در پژوهشپیشنهاد می
اقتصادی، سن و -شناختی مانند وضعیت اجتماعی جمعیت







ی دانشجویانی که در این پژوهش یاریگر پژوهشگران  از همه
 .شود ند تشکر و قدردانی میا هبود
 
 
گونه حمایت  این پژوهش بدون هیچبنا بر اظهار مؤلفان مقاله، 





ی این پژوهش  گونه تضاد منافعی درباره مقاله هیچ مؤلفان
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